HOMILIE
**Getuigen zijn**

Lucas 24,35-48

**15 april 2018**

*Pol Hendrix*

De leerlingen krijgen de opdracht om te getuigen van Jezus als de verrezen Heer. Hoe moeten zij dat doen? Door Jezus handen en voeten te geven, door hem te belichamen in de wéreld. Verkondigen dat Jezus is verrezen is geen kwestie van te vertellen dat hij is teruggekomen als een geest, een verschijning. Verschijningsverhalen zoals dat van vandaag wilden eigenlijk vooral de verrijzenis tot een reëel geloofsfeit maken. Enkel de drie latere evangelisten schrijven zulke verhalen, de oudste evangelist, Marcus, deed dat niet. Wellicht was er toen nog geen behoefte aan. Net zomin als de verhalen die zich afspelen vóór Jezus' dood zijn zijn verschijningen historische feiten. Laten we onze fantasie dus wat in toom houden. Het gaat er maar om dat wij verkondigen dat Jezus leeft, dat hij méér is dan een historische figuur, dat hij midden onder ons is, daar waar mensen in zijn naam samen zijn ...

Ik zei vroeger altijd tegen catechisten: het geloof dat je te verkondigen hebt, dat is het geloof in jezelf. Daarmee bedoel ik niet alleen dat ze moeten durven uitkomen voor wie ze zijn en dat ze een besef van zelf-waarde hebben, maar ook en meer nog dat ze het geloof zouden verkondigen dat ze ín zich hebben, dat ze zich hebben eigengemaakt en waarvan ze leven. Een handleiding of een boekske kan daarbij een werkinstrument zijn of een hulpmiddel in het overbrengen, maar uiteindelijk kan je niet het geloof van een ander of uit een boekje laten overkomen maar enkel je eigen geloof. En dan mag ik daarbij wel hopen dat dit een geloof is dat binnen een gemeenschap wordt gevoed. Wie verkondigt moet dit kunnen beleven als een zending vanuit een gemeenschap, moet zich gedragen kunnen voelen door zo ’n gemeenschap. En ik vermoed dat een van de redenen waarom zovelen afgeschrikt worden om te getuigen van hun geloof precies is dat zij zich niet gedragen voelen. Dat is niet noodzakelijk een verwijt aan die gemeenschap. Je moet immers ook déélnemen aan de samenkomsten van die gemeenschap om daar enige voeding en ondersteuning uit mee te nemen!

In deze tijd en cultuur hoort het immers zo dat geloven tot de private sfeer behoort. Of men gelooft of niet en hoe men dat doet, wordt aan de persoonlijke keuze van elk individu overgelaten. Dat hoort bij zijn/haar persoonlijke vrijheid – een illusie die men graag koestert. De moderne gelovige is dus niet langer christen omdat hij behoort tot de geloofsgemeenschap maar omdat hij het voor zichzelf een belangrijke keuze vindt. Deelnemen aan de samenkomsten, liturgieën en rituelen van de kerk, nochtans wezenlijk voor een christen, wordt door het private karakter van die geloofsbeleving minder belangrijk. Men neemt eraan deel in de mate – zeg maar met de maatstaf – “dat ik er iets aan heb” ...!

Twee woorden zijn daarin belangrijk: ‘ik’ en ‘hebben’. En dat terwijl het wezen van de christelijke geloofsinhoud en -beleving – en wellicht van elke godsdienst – vooral draait om ‘wij’ en ‘zijn’! De moderne mens is op het levensbeschouwelijke vlak een doe-het-zelver geworden. Het geloof is maakbaar geworden en een aspect van het zich goed in zijn vel voelen. Antwoorden op zijnsvragen worden gezocht via het criterium ‘heb ik er iets aan’. De idee dat geloof ook in verbondenheid, samen met anderen, kan worden beleefd, staat daar zo goed als haaks op. Door de maakbaarheid van het eigen geloof is het ook een eigen verdienste geworden. Het komt niet van elders. Men heeft het niet gekregen, het is geen ‘gave’ meer. De Gever verdwijnt daarmee dan ook meer en meer uit het zicht. De moderne gelovige staat nog wel geworteld in een traditioneel christendom maar neigt naar een soort goddeloos geloof! Tegenwoordig wordt ons immers voorgehouden dat een geloof in God voorbijgestreefd is en een uiting van onvolwassenheid.

Als parochie moeten wij proberen een dragende gemeenschap te zijn. Alleen dan kunnen mensen echt tot een geloofwaardig getuigenis komen. Je moet je thuis kunnen voelen in een geloof dat je deelt met anderen. Als je het helemaal in je eentje ineen moet knutselen, sta je voor een moeilijke en eenzame opdracht. Via doopsel en vormsel zijn wij allemaal opgenomen in die gemeenschap. Dat is ook de zin van die sacramenten. Als wij het nog steeds verantwoord vinden om kinderen met deze sacramenten op te zadelen, dan moeten wij als gemeenschap ook bereid zijn om onze verantwoordelijkheid t.a.v. hen op te nemen. Het zal aan ons te zien moeten zijn hoe je als gelovige door het leven gaat. En zoals gezegd, is dat veel meer dan een individuele keuze. Het gaat erom wat wij voor die kinderen én hun ouders kunnen betekenen. Hoe getuigen wij van ons geloof? Hoe maken wij God zichtbaar? Hoe belichamen wij Jezus? Dat doen we vooral samen. Dat bindt ons aan elkaar.

Toevallig is het volgende zondag niet enkel de marathon van Antwerpen, maar ook *Erfgoeddag*, met als thema ‘Kiezen’. Dat leek mij een uitstekende gelegenheid om wat ik hier nu heb staan vertellen om te zetten in een concreet initiatief. Ik noem het ‘pastoriegesprekken’. Tussen 2 en 6 ontvang ik kleine groepjes in de pastorie van Fredegandus. Ondertussen kunnen anderen vrij rondkijken in de tuin en in de pronkkamer (die voor de gelegenheid ook wachtkamer wordt). Vooraf inschrijven is mogelijk. Ik hoop dat in die gesprekken vooral die dingen aan bod kunnen komen waar mensen vragen of twijfels bij hebben als het gaat over geloof, God, kerk en diens meer. Het is voor mij zeker weer een kans om te getuigen van mijn geloof, niet alleen in het spreken, maar ook in het luisteren!